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МИНТАҚАВИЙ ҲАМКОРЛИК:
ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРДАГИ АҲАМИЯТИ ВА ГЛОБАЛ
ТАРАҚҚИЁТДАГИ ЗАРУРИЯТИ.
Шухратжон Абдуллаев.
Фарғона давлат университети мустақил тадқиқотчиси.
Аннотация: Ушбу мақолада миллатлар ва давлатлар ўртасидаги муносабатлар
локал-регионал–глобал ҳамкорлик муносабатлари контекстида таҳлил қилинади.
Глобаллашув даврида халқаро муносабатлардаги турли давлатлар ўртасида ўзаро тенг
манфаатли ҳамкорлик механизмлари тўла шакллантирилмаганлиги ва айнан ушбу
тенгсизлик турли қарама қаршиликларга олиб келаётганлиги илмий фалсафий таҳлил
қилишга ҳаракат қилинади.
Калит сўзлар: Полиэтник социум, миллий муносабатлар, миллий манфаатлар,
минтақавий ҳамкорлик, зиддият ва қарама қаршилик, чегарадош давлат, стратегик
мақсад, Марказий Осиё, объектив зарурият, Европа ҳамкорлиги, аҳил қўшничилик
муносабатлари, алохидалик, хусусийлик ва умумийлик, хавфсизлик ва фаровонлик.
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ЗНАЧЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ И НЕОБХОДИМОСТЬ В ГЛОБАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
Шухратжон Абдуллаев,
независимый исследователь Ферганского государственного университета
Аннотация: В этой статье анализируются отношения между нациями и
государствами в контексте локально-региональных и глобальных партнерских
отношений. Цель состоит в том, чтобы проанализировать философский анализ того, что
в эпоху глобализации механизмы взаимовыгодного сотрудничества между различными
государствами в международных отношениях сформированы не полностью и что это
неравенство приводит к различным противоречиям.
Ключевые слова: Полиэтнический социум, национальные отношения,
национальные приоритеты, региональное сотрудничество, разногласия и противоречия,
граничащие государства, стратегическая цель, Центральная Азия, объективная
необходимость, Европейское сотрудничество, дружественные отношения соседей,
частность и общность, безопасность и процветание.
REGIONAL COOPERATION: IMPLICATIONS IN INTERNATIONAL RELATIONS
AND THE NEED FOR GLOBAL DEVELOPMENT
Shukhratjon Abdullaev
An independent researcher of Ferghana State University
Abstract: This article analyzes relations between nations and states in the context of localregional and global partnerships. The goal is to analyze a philosophical analysis of the fact that in
the era of globalization the mechanisms of mutually beneficial cooperation between different states
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in international relations are not fully formed and that this inequality leads to various
contradictions.
Keywords: multi-ethnic society, national relations, national priorities, regional
cooperation, disagreements and contradictions, neighboring states, strategic goal, Central Asia,
objective necessity, European cooperation, friendly relations of neighbors, particularity and
community, security and prosperity.
Ҳозирги даврда халқаро муносабатларда миллий манфаатлар муаммосини
ўрганиш, илмий таҳлил қилиш назарий ва амалий аҳамиятга эга бўлган жуда муҳим
масала ҳисобланади. Бунинг сабаби миллий манфаатларни таъминлаш
механизмларидаги муаммоларни имкон қадар бартараф этиш нафақат миллат ва
жамият учун, балки миллий манфаатлар билан боғлиқ минтақавий ва умуминсоний
муаммоларни бартараф қилишда ҳам катта аҳамият касб этади. Зеро ҳозирги кунда
тинчлик ва хавфсизликка тахдид солаётган глобал муаммоларнинг негизини айнан
шу каби зиддият ва қарама қаршиликлар ташкил этади. Аксарият ҳолларда
дунёдаги давлатлар ўртасидаги ушбу ҳолат айнан чегарадош ва қўшни бўлган
давлатлар ўртасида вужудга келган. Муаммонинг энг мураккаб томони бу
зиддиятлар бир давлат доирасидан чиқиб, минтақавий ва халқаро миқёсда,
миллатлараро ва динлараро адоват даражасига чиқмоқда. Буни Яқин Шарқ ва
Шимолий Африкадаги сўнгги чорак асрдаги воқелар ривожи кўрсатиб турибди.
Натижада XXI асрнинг биринчи чораги якунига келиб объектив ҳисобланган
глобаллашув жараёнларининг салбий жиҳатлари ҳам яққол намоён бўлиб
қолмоқда. Буни қуйидагиларда кузатиш мумкин: а) глобаллашув кўпроқ етакчи
давлатлар манфаатларига хизмат қилиши, б) тенгсизликнинг мавжудлиги ва тобора
кучайиб бориши, в) юқоридаги омиллар натижасида зиддиятларнинг кучайиши ва
глобаллашувни мураккаб, бошқариб бўлмайдиган даражага яқинлашаётганлигини
англаш қийин эмас. Шу ўринда америкалик олим Т.Фридман таъкидлаганидек,
глобаллашув “совуқ уруш тизимини” алмаштирган янги тизим”дир[1]. Профессор
С.Отамуратовнинг бу масаладаги фикрича, “Глобаллашув реал жараён сифатида
бир қатор омиллар билан бугун юксак тараққий қилган мамлакатларнинг
устуворлигини таьминлашга кам тараққий қилган ёки тараққиёт йўлига кираётган
мамлакатлар ва уларда яшаётган халкларнинг онги, қалби ва дунёқарашида
“боқимандалик” моҳиятини ривожлантирмоқда. Фикримизча, улар қуйидагилар
орқали юзага келмоқда: а) иқтисодиёт омили; б) фан-техника ва технология
ютуқларини оммалаштириш ;д) юксак тараққий қилган мамлакатларнинг қудратли
иқтисодий, интеллектуал ва уддабуронлик салоҳияти устуворлиги асосида вужудга
келган “оммавий маданиятни жахон халқлари ўртасида кенг ёйиш ва улар онгига
сингдириш борасида олиб борилаётган фаолиятлар орқали ўз ифодасини
топмоқда” [2]. Глобаллашув жараёнларини ижобий томонлари эътироф этган ҳолда
унинг салбий томонларига муаммонинг ечими сифатида халқаро, минтақавий ва
мамлакат миқёсидаги қандай ўзгаришлар орқали барҳам бериш мумкин деган
саволга жавоб бера олиш муаммонинг туб илдизига эътиборни қаратиши табиий.
Бизнингча ҳар бир давлат аввало ўз атрофидаги қўшни бўлган чегарадош ва бир
157

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 1-сон

минтақада яшаётган мамлакатлар билан муроса қилиши ва аҳил қўшничилик
муносабатларини ўрнатиши, ҳалқлар ва миллатлар ўртасидаги азалий қардошлик
муносабатларини рағбатлантириши лозим. Албатта, бу мураккаб жараён бўлиб,
баъзи ҳудудларда узоқ вақт талаб қилиши мумкин. Сабаби ҳатто асрлар давомида
бартараф этилмаган, аксинча, чуқурлашиб бораётган қарама қаршиликлар бор.
Муносабатлар нормаллашуви ва ҳамкорлик даражасига чиқиши учун бизнингча
ишни, аввало, ҳудуддаги миллатлар ўртасидаги муаммоларга ечим излашдан
бошлаш керак. Бунинг учун, аввало, муаммонинг келиб чиқиш сабаби, моҳияти ва
даражасига эътибор қаратган маъқул. Минтақавий ҳамкорлик - бу обьектив
зарурият натижасида маълум бир давлатларнинг тенглик, ихтиёрийлик,
умуммиллий манфаатларнинг уйғунлашуви асосида биргаликдаги фаолияти, деб
таъриф бериш мумкин. Бунда минтақавий ҳамкорлик ўзагини обьектив заруриятдан
бошланиб, маълум тамойиллар асосида минтақавий интеграцияни шакллантирувчи
яхлит жараён ташкил этади [3]. Қадимги машҳур файласуф Конфуций:
«Фаровонлик – мақсад, ислоҳотлар – унга эришиш йўли, барқарорлик эса шартшароитдир» деб бежиз айтмаган. Миллий манфаатлар миллий эҳтиёж ҳосиласи
сифатида юзага чиқади. Минтақавий ҳамкорлик ана шу заруратни амалга ошириш
имкони бўлиб, нафақат бир мамлакат ёки минтақа миқёсида балки халқаро
муносабатларда ҳам ижобий натижа беради. Бунга Европа ҳамкорлигини мисол
қилиб келтириш мумкин. Европа Марказий банкининг собиқ вице- президенти Т.
Падао-Шиоппа ,ўзининг “Европа–жамоавий куч” китобида шундай таькидлайди:
“Урушдан кейин бутун дунё каби Европа ҳам ўша давр қийинчиликларига дуч
келди. Лекин ҳамкорликдаги ҳаракати уни бу қийинчиликлардан бошқаларга
нисбатан тезроқ ва осонроқ қутулишига олиб келди. Европа Иттифоқининг
тажрибаси дунёни кейинги ривожланишига ўрнак бўла олади”[4]. Дарҳақиқат,
минтақавий ҳамкорлик шаклланиб келаётган янги жаҳон тартиботининг ўзига хос
кўриниши бўлиб, унда глобаллашув жараёнларида кузатилаётган тенгсизлик ўрнига
тенглик ва ихтиёрийлик, аксарият ҳоллардаги бир томоннинг эмас балки барча
томонларнинг тенг манфаат кўриши, лозим бўлса, умумманфаатлар устуворлиги
асосида бошқа давлатларга чекловлар жорий қилиб, ўзаро ҳамкорларга имтиёзлар
тақдим этиш орқали ўзини ўзи ҳимоя қила олиш имкониятлари мавжуд.
Мамлакатимиз олимлари томонидан ўз вақтида Европа иттифоқининг тажрибаси
минтақамиз тараққиётида ҳамкорлик учун замонавий дунёдаги тажриба эканлигига
эътибор қаратишган. Жумладан Т.А.Жўраев фикрича «Марказий Осиё ҳам айнан
шундай интеграцион жараён чуқурлашиши учун имкониятлар очилаётганлиги ва
қолаверса, Европа босиб ўтган йўлни тезроқ ўтиш билан боғлиқ тарихий
имкониятни қўлдан бермаслик зарурлигини англаб етса, яхши иш бўлган бўлар
эди»[5]. Аммо шуни унутмаслик лозимки, локал (миллий), регионал (минтақавий)
ва глобал ( умумпланетар) алоқалар объектив зарурият сифатида бир бирини тақозо
этадиган ва тўлдирадиган, ўзаро зиддиятларга бой ҳамда айни вақтда уйғунлик ва
мутаносибликни тақозо этадиган диалектик мураккаб жараёндир. Зеро,
“умуминсоний бирлик, бутунлик – идеал, ушбу идеалга етиш йўллари ҳеч қачон
тугамайди”[6]. Ўзбекистонда сўнгги йилларда амалга оширилаётган ислоҳотлар
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натижаларини кенг жамоатчиликка етказиш ҳамда жамият хаётини ижобий
томонга ўзгартира олган ташаббуслар ҳақидаги фикрларни ўрганиш мақсадида
“Юксалиш” умуммиллий ҳаракати томонидан экспертлик сўрови ўтказилди.
Бунинг учун тажрибали иқтисодчилар, сиёсий шарҳловчилар, етук олимлар,
маданият арбоблари, нуфузли журналистлар, ҳуқуқ ҳимоячилари ҳамда мустақил
тадқиқотчилардан иборат 100 нафар маҳаллий ва хорижий экспертлар базаси
шакллантирилди.Турли
соҳа
мутахассисларига
Ўзбекистон
Республикаси
Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан амалга оширилган 10та муҳим
ташаббуслар рўйхати тақдим этилиб, улардан фуқароларнинг олқишига сазовор
бўлган ва тарихий аҳамиятга эга бўлганларни белгилаш сўралди. Унга кўра, энг
муҳим ташаббус дея, Яхши қўшничилик муносабатлари, чегараларнинг очилиши
ва назорат-киритиш пунктларининг ташкил этилиши, Марказий Осиё давлатлари
билан барча масалалар бўйича конструктив мулоқот ўрнатилгани эътироф этилди –
96 та овоз[7]. Марказий Осиёда Ўзбекистон Республикаси Президенти
Ш.Мирзиёевнинг ташаббуси билан ташкил этилган давлат раҳбарларининг
маслаҳат учрашувлари 2018 йил март ойида Қозоғистон пойтахти Остона шаҳрида,
2019 йил 29 ноябрда Тошкентда бўлиб ўтиши ва кўплаб муаммоларга ечим
топилаётгани минтақадаги 70 миллионга яқин аҳолининг турмуш даражасини
кўтарилиши ва фаровонлигига хизмат қилади. Сабаби эса оддий ҳақиқат,
минтақада яшовчи барча аҳоли миллатидан қатъи назар қўшни давлатлар билан
барча соҳаларда эркин муносабатлардан манфаатдор, турли бюрократик тўсиқлар
ва изолиционистик режим замонавий дунёга хос эмаслиги барчага аён.
“Ўзбекистонда жуда кўп ижобий ўзгаришлар юз бермоқда деб бемалол айта
оламан. Афсуски йиллар давомида иқтисодиётимиздаги муносабатларимиз ҳажми
5 фоиздан ошмади. Биз бехуда кўп вақтни бой бердик. Ўзбекистон Қозоғистон
буғдойини Европа орқали сотиб олганини тасаввур қила оласизми? Шундай бўлган
ҳам” [5]. Қозоғистоннинг биринчи Президенти Н.Назарбоевни юқоридаги сўзлари
афсуски аччиқ хақиқат. Президент Ш.Мирзиёев томонидан илгари сурилаётган
“аҳил қўшничилик муносабатлари” стратегиясини аниқроқ идрок этиш учун,
бизнингча, уни кенг ва тор маънода тушуниш маъқул: кенг маънода давлатлараро,
халқлараро ҳамкорлик муносабатларининг шаклларидан бири бўлиб, умумий
мақсад-манфаатларга ҳамжиҳатлик орқали эришиш воситаси тарзида у ўзаро
тенглик, тинчлик ва шаффофлик, бирор бир томоннинг устуворлигига
асосланмасликнинг, дунёни қарама-қарши лагерларга ажратмаслик, бошқа бир
давлатга қарши қўймаслик принципларига содиқ ҳолда “иттифоқчилик”, “ўзаро
адоватга асосланиш” сингари анъанавий халқаро муносабатлар тизимидан кескин
йироқлашиш, барчага бир таҳдидларнинг ҳамжиҳатликда олдини олиш, умумий
устувор даражада мақсад-манфатларни рўёбга чиқаришга хизмат қилиш; халқаро
даражаларда бирдамликни намойиш қилиш, хавфсизлик масалаларида якдиллик ва
бир бирига ишонч тамойиллари асосида ҳаракат қилишни қамраб олади. Тор
маънода қўшничилик муносабатларининг миллий анъаналар ва қадриятлар билан
уйғунлашуви, миллий ва минтақавий вазиятдан келиб чиқиш назарда тутилади.
Аҳил қўшничилик муносабатлари кенг маънода чегарадош қўшнилар ҳудудидан
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чиқиб кетиб, минтақавий ва ҳатто умуминсоний манфаатларни ҳам ўзида
мужассамлаштиради. Бунга Ўзбекистоннинг яқин ва олис мамлакатлар билан
ҳамкорлиги, иқтисодий ва маданий интеграцияга мойиллик ҳаракатлари ҳам кўзда
тутилади. Ушбу тушунчанинг тор маънода ифодаланиши мамлакатимиз билан
чегарадош бўлган давлатлар билан дўстлик, қон-қариндошлик муносабатларини
тушуниш мумкин. Демак, аҳил қўшничилик деганда ижтимоий-тарихий тараққиёт
давомида ёнма-ён яшаб, минтақавий ва ҳатто қитъавий муаммолар ечимида
тарихнинг залварли юкларини елкасига олиб, ҳар қандай ташқи таъсирларга қарши
биргалашиб курашиб келган ҳамда бугунги кунда дўстлик мавқеида бўлиб, келажак
тараққиётни таъминлаш масъулияти зиммасида бўлган муносабатлар мажмуини
тушуниш мумкин. Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, аҳил қўшничилик муносабатлари
билан бир қаторда ҳамкорлик ва интеграция тушунчалари ҳам илм-фанда ва сиёсий
жараёнларда ишлатилмоқда. Ҳамкорлик ва интеграция кўпроқ сиёсий ва иқтисодий
моҳиятга эга бўлиб, мамлакатлар орасидаги сиёсий муносабатларнинг позитив
кўринишини ифодалайди. Аҳил қўшничилик тушунчаси эса ҳамкорлик ва
интеграцияга олиб борувчи ижтимоий-маданий воқеъликдир. Яъни, аҳил
қўшничилик кўпроқ тафаккурда ўзининг ифодасини топиб, чегарадош мамлакатлар
аҳолисининг бир-бирига нисбатан меҳр-муҳаббат билан муносабатда бўлиш,
дўстлик ва қон-қариндошлик масъулиятини қалбан ҳис этиш каби хислатларни
ўзида мужассамлаштиради. Улар орасидаги умумийлик ўзаро муносабатларнинг
ижобий моҳиятини ифода этишидадир. Шу нуқтаи-назардан аҳил қўшничилик
муносабатлари ижтимоий-фалсафий категория ва парадигма сифатида эътибор
қаратишимизни талаб этади. Марказий Осиё давлат рахбарларининг Тошкентда
бўлиб ўтган иккинчи маслаҳат учрашувида Президент Ш.Мирзиёевнинг сўзлаган
нутқида қуйидаги сўзлар мамлакат тутган позицияни аниқ равшан ифодалайди,
“Бизнинг минтақадаги ўзаро яқинлашувимиз ва ҳамкорликни кенгайтиришимиз –
бу замон талаб қилаётган ва орқага қайтмайдиган жараён эканини
таъкидламоқчиман. У қатъий сиёсий танловга асосланган бўлиб, чуқур тарихий
омилларга эга ва кимнингдир манфаатларига қарши қаратилган эмас”[9].
Қолаверса, минтақадаги социум ва жамиятнинг ҳар бир аъзоси манфаатларининг
таъминланишини воқеликка айланиши учун устувор даражада фуқароларнинг
аксарият қисми томонидан ўз давлати миллий манфаатларини англаб етишига ҳам
боғлиқ. Ҳамкорликдан асосий мақсад фаровонлик ва хавфсиз ривожланиш экан,
унинг асосий тамойиллари сифатида манфаатлар уйғунлигини таъминлашга
харакат қилиш, миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқлиқ, ички ишларга
аралашмаслик, тенглик ва ихтиёрийликка қатъий амал қилиш зарур.
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